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ABSTRAKT

Një ndër objektivat parësore të BQK-se është edhe mirëmbajtja e një sistemi efikas, të sigurt
dhe të qëndrueshëm të pagesave në vend, si shtylla kyqe e infrastrukturës financiare dhe
ekonomisë së vendit. Në funksion të përmbushjes së këtij objektivi BANKA QENDRORE E
KOSOVES është e angazhuar në vazhdimësi në avancimin e infrastrukturës financiare, për
të zhvilluar transaksionet elektronike në mënyrë që të reduktohen transaksionet në para të
gatshme.
Në Kosovë viteve të fundit vërehet një rritje e përdorimit të instrumenteve elektronike për
kryerjen e pagesave. Nga të dhënat e fundit statistikore, vërehet rritje në numër dhe vlerë të
kredit transfereve të cilat paraqesin një alternativë për kryerjen e pagesave pa para të gatshme.
Me rritje të dukshme të përdorimit janë karakterizuar dhe pagesat përmes instrumenteve
elektronike siç janë: transaksionet përmes debit kartelave, kredit kartelave dhe e-banking
duke ndikuar në zvogëlim të pagesave në para të gatshme. Hulumtimi diskuton përfitimet
dhe problemet e mundshme si për klientët ashtu edhe për institucionet financiare,
respektivisht bankat.
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1 HYRJE
Jetojmë në shekullin e XXI-të, shekullin e progresit teknologjik dhe të inovacionit. Sot është
fakt që zhvillimet teknologjike i kanë dhënë një dimension tjetër mënyrës se si jetojmë, si
informohemi, si komunikojmë dhe si e perceptojmë realitetin. Për gjenerata të tëra sot është
vështirë të imagjinohet jeta e përditshme dhe puna profesionale pa një mori pajisjesh
elektronike.
Si çdo fushë tjetër, edhe sistemet financiare në mbarë botën kanë qenë subjekt i avancimeve
teknologjike dhe kanë adaptuar me ritme të shpejta teknologjitë më bashkëkohore, në fushën
e komunikimit dhe ofrimit të shërbimeve për klient. Edhe sistemi bankar në Kosovë, nuk bën
përjashtim nga kjo tendencë. Me konfidencë mund të thuhet që vitet e fundit, ky sistem ka
adoptuar teknologjitë më bashkëkohore, të krahasueshme me ato të vendeve të Evropës
Perëndimore me intensitet dhe shpejtësi të admirueshme.
Është në rritje numri i bankave komerciale në botë, që po kalojnë në konceptin e shërbimit
të klientëve përmes kanaleve të shumëfishta të shitjes. Kjo do te thotë, që bankat sot po
përpiqen të krijojnë në infrastrukturën e vet një ekosistem që kap në tërësi nevojat financiare
të konsumatorit dhe përmes këtij sistemi të ofrojnë kanalin më te përshtatshëm dhe më
komfort për qdo nevojë të klientit.
Pjesa më e madhe e bankave të mëdha, ofrojnë shërbime bankare në rrugë elektronike,
plotësisht të sigurta dhe plotësisht funksionale, kundrejt një pagese të caktuar. Disa banka më
të vogla ofrojnë akses dhe funksione më të kufizuara, si për shembull të lejojnë të kontrollosh
gjendjen e llogarisë personale, por jo të kryesh transaksione online.
Në këtë mënyrë shërbimet që ofron internet banking mund të klasifikojmë në dy lloje:
informative, në rastet kur të lejojnë vetëm të kontrollosh bilancin apo pasqyrën e lëvizjeve;
dhe operative, kur të lejojnë të bësh transfere apo të paguash fatura, me fjalë të tjera të kryesh
të gjitha operacionet tipike të një sporteli bankar. Dhe të gjitha këto bëhen të mundura pa
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lëvizur nga shtëpia, duke kursyer kohë dhe duke mënjanuar radhët e mërzitshme nëpër
sportele.
Sfidat kryesore me të cilat përballen bankat të cilat ofrojnë shërbimet e tyre online janë
ndryshueshmëria e sigurisë, mungesa e njohurive nga ana e klientit, dështimi i tranzicionit
bankar. Pas luftës së fundit, Kosova ka trashëguar një ekonomi të rrënuar, andaj qëllimi
parësor hulumtues i punimit është që duke analizuar sistemin e pagesave në Kosovë, me theks
të veçante e-Banking të nxjerrim një konstatim për rolin e tij në zhvillimin ekonomik të
Kosovës. Pra, qëllimi i hulumtimit është të diskutohen përparësitë dhe problemet e
ndërrimeve teknologjike në sistemin bankar në Kosovë. Pyetja hulumtuese se sa janë të
gatshëm shoqëria të kalojnë nga shërbimet tradicionale në shërbimet moderne”e-banking”,
përmban në vete dy nënpytje, për cilat lloje të shërbimeve/pagesave përdoret e-banking dhe
a vizitohet ende banka apo ndonjë filiale e saj? Në bazë të rezultateve të arritura nga pyetësori
mund të themi se shërbimi që më së shumti kryhet përmes e-banking është monitorimi i
gjendjes së llogarisë ndërsa pagesat tjera kryhen në mënyrë tradicionale duke vizituar bankën
përkatëse.
Duke marrë parasysh qëllimin e hulumtimit gjatë studimit të problematikës së përfshirë në
këtë punim janë përdorur disa metoda hulumtuese. Prej metodave të përdorura veçohet
metoda e krahasimit dhe raportimit të të dhënave primare dhe atyre sekondare dhe SWOT
analiza, e cila është realizuar për sintetizimin dhe konkretizimin e rezultateve. Mbledhja e të
dhënave primare është bërë përmes anketës së realizuar në periudhën Shkurt-Mars 2018, ku
në mostër janë përfshirë respondent nga të gjitha rajonet e Kosovës, me mostra: mostra e
përgjithësuar e përdoruesve. Prej metodave të përdorura veçohen Swot Analiza, e cila është
realizuar për sintetizimin dhe konkretizimin e rezultateve, si dhe mbledhja e të dhënave
primare, e cila është bërë përmes anketës me anë të pyetësorit të realizuar në periudhën
Shkurt-Mars 2018, ku në popullatë të hulumtimit janë përfshirë respondent nga të gjitha
rajonet e Kosovës. Swot analiza është zgjedhur për të përshkruar më mirë dhe më qartë
potencialet që karakterizojnë mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm të një sistemi bankar
online. Swot analiza është një mjet thelbësore i cili përdoret për të vlerësuar planin strategjik
të një kompanie duke analizuar pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet, për arritjen e
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një qëllimi të caktuar. Në këtë mënyrë, analiza jep një ide të qartë dhe të plotë rreth mjedisit
të brendshëm dhe të jashtëm që e karakterizojnë entitetin. Në bazë të rezultateve të arritura
nga pyetësori mund të themi se shërbimi që më së shumti kryhet përmes e-banking është
monitorimi i gjendjes së llogarisë ndërsa pagesat tjera kryhen në mënyrë tradicionale duke
vizituar bankën përkatëse. Ky është një indikator i rëndësishëm i cili e rithekson pozicionimin
e shoqërisë në Kosovë sa i përket kalimit nga shërbimet tradicionale në shërbimet moderne
“e-banking”. Me fjalë të tjera, mund të themi se edhe pse shoqëria kosovare është më
konservative sa i përket kësaj teme, rruga drejt digjitalizimit të shërbimeve bankare është e
pashmangshme.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Zhvillimi i historisë bankare

Historia e bankingut i referohet zhvillimit të bankave përgjatë historisë, të cilat siguruan
lehtësira për pranimin e depozitave dhe dhënien e kredive. Gjurmët e para të bankave i gjejmë
qysh para 3000 vjetësh në Babiloni, në kuadër të pallateve mbretërore apo tempujve, ku janë
kryer punët e para bankare, janë depozituar mjete dhe janë dhënë hua. (Kelman, 2016)
Funksionet që sot përfshihen në sistemin bankar kanë origjinë antike. Greqia konsiderohet si
djepi i bankave pasi pikërisht atje janë kryer operacionet e para bankare të dokumentuara.
Zakonisht pasuritë e mëdha mbaheshin në tempuj ose u besoheshin priftërinjve të
rëndësishëm. (Cohen, 1997)
Në mesjetë përveç huadhënies në para, kanë ekzistuar huat në natyrë madje dhe me norma
interesi. Punët e para bankare kanë filluar të bëhen qysh në rendin skllavo-pronar, kur edhe
paraqiten shtëpitë private të ashtuquajtura tezauret, të cilët fillimisht kanë mbledhur
ushqimin, paratë dhe gjërat e tjera pastaj i kanë dhënë hua me kamatë. Nga vetë emri i këtyre
shtëpive rrjedhë edhe shprehja tezaurim, që ka kuptimin e tërheqjes së ndonjë malli apo
parave nga qarkullimi. (Cohen, 1997)
Huadhënia ka qenë fillimisht një aktivitet i hebrenjve por me kalimin e kohës gjeti përdorim
të gjerë në shumë perandori. Barnabé de Terni në 1462 ishte një nga fisnikët e parë që jepte
hua me norma interesi. Më pas edhe në Francë sidomos gjatë kohës së Luigjit të XVI u krijuan
disa fonde të cilat shërbenin për huadhënie të cilat sigurisht ishin të mbështetura në një normë
interesi që arrinte deri në 10% të shumës. Huazimi kryesisht është bërë në formë natyrale, e
jo në para, por me kamata tepër të larta. Vërtetimet e produkteve të deponuara qysh atëherë
kanë shërbyer si mjet pagese.
Zhvillimet në Greqinë antike kanë ndikuar edhe në zhvillimin dhe përsosmërinë e
operacioneve bankare, për herë të parë fillon këmbimi i parave të një shtet-qyteti me para të
shtet-qyteteve tjera, ky shërbim ishte më se i nevojshëm kryesisht në zonat më të frekuentuara
4

nga tregtaret grek. Letra e kredisë ishte paraardhësja e çekut të sotëm që mundësoi pasurimin
me ritme gjigande të bankierëve të asaj kohe sidomos të atyre që ushtronin aktivitetin në
qytete të mëdha tregtare si Firence apo Amsterdam. Madje disa u bënë aq të pasur sa arritën
të lëshonin hua për familje fisnikesh, por edhe për mbretër të cilët në raste kur nuk ishin në
gjendje të kthenin paratë jepnin tituj fisnikërie. (Nikolov, 2004)
Operacionet e para bankare rreth këmbimit i kryenin bankierët e njohur trapezitët, të cilët
merreshin edhe me dhënien e huave me kamatë. Në këtë kohë filloj edhe ndarja e bankave
në banka të qytetit, banka private dhe banka në tempuj. Më saktë tempujt funksionin si vend
për ruajtjen dhe rikthimin e mallrave dhe metaleve të çmuara nga depozituesit. Përveç
këmbimit të parave dhe dhënies së huave me kamatë, këtu fillon edhe kryerja e pagesave pa
para në dorë, bartja e mjeteve nga një llogari në një llogari tjetër (Trapeze). (Kelman, 2016)
Përvoja e Greqisë antike ishte bazë për zhvillimin e operacioneve bankare dhe vetë bankave
në vende të ndryshme. Në Romë bankierët janë quajtur “argentarius”, ata kanë pranuar
depozita, kanë dhënë hua me kamata(fajde) dhe i kanë kryer qarkullimin e pagesave brenda
dhe jashtë vendit. Bankat e para ishin institucione për këmbimin e parave të cilat tërë punën
e kryenin në një tavolinë ose në një dyqan të vogël zakonisht në vendet më të frekuentuara
për udhëtarët që vinin në atë qytet, të bënin këmbimin e parave.
Fillimisht bankierët e parë e kanë përdorur kapitalin e tyre personal për financimin e
aktiviteteve bankare, por më vonë ju lind ideja që të bëjnë tërheqjen e parave nga jashtë,
kryesisht nga pasuritë të cilët i depozitonin mjetet e tyre në bankë, më pas banka jepte hua
me këto mjete dhe këtu tregohet rëndësia që kanë depozitat për afarizmin e një banke.
(Armentrout, 1996) .
Gjatë periudhës së feudalizmit , për një kohë të gjatë operacionet bankare janë kufizuar, për
arsye se parat janë bërë në forma, madhësi të ndryshme, gjë që ka bërë të vështirë përcaktimin
e vlerës së tyre gjatë këmbimit. Bankierët e parë merrnin përsipër të ruanin ar ose gjësende
të tjera me vlerë. Kur kjo pasuri kërkohej, duhej që pronari të tregonte një faturë ose
dokument e cila vërtetonte pronësinë dhe datën e dorëzimit të arit. Me kalimin e kohës
depozituesit tërhiqnin gjithnjë një pjesë të arit kështu që u mendua që pjesa tjetër të investohej
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nga bankierët në aktivitete të ndryshme fitimprurëse. Edhe nëse ndonjë klient do të kërkonte
të gjithë pasurinë e depozituar kërkesa e tij do të përmbushej duke përdorur një pjesë të arit
të depozituar nga klientë të tjerë.
Nga fundi i shekullit XII-XIV , templarët ishin institucionet më të rëndësishme bankare në
Evropë, të cilët kishin dy qendra në Paris dhe Londër, dhe filialet e shumta në qytet e Francës
dhe Levantit. Gjatë përvojës së tyre bankare, templarët kishin fituar besimin e sunduesve
anglezë, francezë, feudalëve të mëdhenj si dhe kishës të cilët depononin parat e tyre , bënin
arkëtimin dhe shfrytëzimin e huave (Stevens, 2010).
Në vitin 1407 në Gjenevë themelohet banka e parë Casa Di Giorgio. Ajo ishte banka e pare
publike ne Itali dhe e dyta ne Evropë. Ajo ishte bankë në kuptim të plotë e cila dispononte
shuma të mëdha mjetesh monetare prandaj jepte hua të shumta si dhe kryente qarkullimin e
pagesave në mes të qendrave më të mëdha tregtare. Banka veprimtarinë e saj e vazhdoj edhe
pas krizës monetare. (Caprio Jr, Arner, Beck, Calomiris, Neal, Veron, 2013)
Bankat shtetërore në Venedikë, ishin “Banca di Rialto” (1587-1617) dhe “Banca del Giro”
(1617-1806). Bankierët italianë ishin më të njohurit, ata ushtronin aktivitetet e tyre në shumë
vende të Evropës. BORSA ishte një nga familjet më të njohura në këtë fushë. Në vitin 1609
kjo familje themeloi në Amsterdam Bursën e parë. Fjala Bursë rrjedh pikërisht nga familja
që e themeloi. (Osmani, 2004).
Në vitin 1800 themelohet Banque de France, kjo bankë u themelua nga Napoleoni, për
financimin e luftërave, kjo ishte një bankë shtetërore. Bankat emetuese –shtetërore të Francës
dhe të Anglisë janë marrë si model nga shtet e ndryshme për themelimin e bankave të tyre.
(Quigley, 2014)
Periudha më e rëndësishme në zhvillimin e bankave fillon në shek. XVII. Organizimi dhe
afarizmi i bankave gjatë shek. XVII është shumë afër afarizmit bashkëkohor të bankave,
prandaj shek. XVII është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e bankave. Në këtë kohë
themelohen gjiro bankat në Gjenevë, Hamburg dhe qytet tjera të cilat kryenin pagesat pa para
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të gatshme , bartjen e mjeteve nga një llogari në tjetrën, dhe këtu hasim fillet e para të
kliringut dhe mënyrës së pagesës me anë Virmanit.(Luboteni, 2004).
Në shek. XVIII themelohen një varg institucionesh bankare private dhe publike, mirëpo të
gjitha këto u likuiduan. E vetmja që mbijetoj qysh nga viti 1694 është Bank of England. Gjatë
shekullit XIX fillojnë të themelohen bankat aksionare, të cilat me kohë ndryshojnë rolin e
huadhënësit dhe ndërmjetësuesit në qarkullimin e pagesave të cilat kanë kapitale të mëdha
dhe kryejnë funksione të ndryshme financiare, kjo periudhë shënon fillimin e bankave
bashkëkohore. (Luboteni, 2004).
2.2 Bankat bashkëkohore
Banka është institucion financiar, aktiviteti primar i së cilës është të veprojë si agjent
pagesash për klientët si dhe të japë apo marrë hua. Përgjatë shekujve, bankat kanë ndikuar në
ekonomitë dhe politikën e shumë shteteve. Përveç kësaj, bankat kanë një rolë të rëndësishëm
në drejtimin e fondeve në mënyrë efikase ku ato janë më tepër të nevojshme si dhe kanë
ndikim në alokimin e kapitalit, zgjerimin industrial dhe rritjen ekonomike. (Journal of
Money, Credit and Banking, 2004).
Si rrjedhojë e përmirësimeve të jashtëzakonshme në teknologjinë e komunikimit, kanë rënë
shumë nga barrierat që kanë mbrojtur për shumë kohë njësitë ekonomike dhe punonjësit nga
konkurrenca botërore. Bankat veprojnë si agjent të pagesave duke drejtuar llogari aktive apo
të kursimeve për klientë, duke paguar cecet e lëshuar nga klientët e bankës dhe duke
mbledhur cecet e depozituara në llogaritë aktive të klientëve. Po ashtu, bankat mundësojnë
që pagesat e klientëve të bëhen përmes e-banking, EFTPOS dhe ATM. (Erhardt, Brigham,
2013)
Sot bankat ofrojnë një numër të madh shërbimesh dhe u japin mundësi klientëve të mendojnë
dhe të zgjedhin produktet dhe shërbimet e nevojshme. Krahas avancimit të teknologjisë edhe
produktet dhe shërbimet bankare janë avancuar shumë, ku bankat kryejnë shërbime
financiare, kujdesen për depozitat e klientëve dhe ofrojnë produkte dhe shërbime të kualitetit
të lartë. (Luboteni, 2004).
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2.3 Banka Qendrore

Banka qendrore mund të përkufizohet si institucion specifik bankar, me funksion dhe
përgjegjësi në rregullimin dhe stabilitetin monetar të vendit, ruajtjen e vlerës së jashtme të
valutës kombëtare, sigurimin dhe ruajtjen e likuiditetit të vendit në pagesat ndërkombëtare.
Po ashtu banka qendrore është institucion i pavarur nga çdo pushtet, i ngarkuar nga shteti(ose
një tërësi shtetesh në rastin e një zone monetare si EuroZona).
Funksionet e bankës qendrore janë:
•

Rregullon qarkullimin e parasë dhe emetimin e kredisë në harmoni me kërkesat për
stabilitetin e brendshëm monetar dhe likuiditetin në pagesat ndërkombëtare;

•

Kujdeset për likuiditetin e sistemit kreditor dhe lidhur me të rregullon dhe kontrollon
punën e bankave brenda vendit, me qëllim që të ruajë stabilitetin monetar të vendit;

•

Emeton dhe shtyp para(metalike dhe bankënota);

•

Kryen shërbime dhe transaksione të llojllojshme financiare në emër dhe për llogari të
qeverisë;

•

Kryen punë specifike bankare, të cilat i janë përcaktuar me ligj (Kelman, 2016).

2.4 Banka Qendrore e Kosovës

Në periudhën e pas luftës, Kosova ka arrite të krijoj sistemin e vet bankar, i cili përbëhet nga
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës dhe nga një numër i konsiderueshëm i bankave
komerciale.
Krijimi i bankës qendrore të Republikës së Kosovës, si bankë e nivelit të parë ka kaluar nëpër
disa etapa. Mirëpo fillimi i krijimit të saj daton që nga viti 1999 me miratimin e Rregullores
mbi themelimin e Autoritetit Bankar dhe të Pagesave, i cili ka funksionuar deri në gusht 2006,
ku me aprovimin e rregullores së UNMIK-ut, Autoriteti Bankar dhe i Pagesave të Kosovës
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transferohet në autoritet qendror bankar të Kosovës, ku si i tillë funksionoi deri në vitin 2010,
kur Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoj ligjin mbi Bankën Qendrore të Kosovës.
(BQK(a), 2018)

2.4.1 Objektivat kryesore të BQK-së sipas ligjit në fuqi
• Objektivi parësor i Bankës Qendrore është të nxisë dhe të mbajë një sistem financiar
stabil, duke përfshirë një sistem të sigurte, të qëndrueshëm dhe efikas të pagesave;
•

Objektiv shtesë i Bankës Qendrore i cili i nënshtrohet objektivit parësor të saj, është
të kontribuojë në arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve vendore;

•

Pa paragjykuar arritjen e këtyre objektivave, Banka Qendrore mbështet politikat e
përgjithshme ekonomike të Qeverisë;

•

Banka Qendrore vepron në pajtim me parimin e ekonomisë së tregut të hapur me
konkurrencë të lirë, duke favorizuar shpërndarjen efikase të resurseve.

2.4.2 Detyrat e Bankës Qendrore në përmbushjen e objektivave të përcaktuara sipas
ligjit në fuqi
•

Përcaktimin dhe zbatimin e politikave të një sistemi financiar stabil duke përfshirë
mbikëqyrjen e një skeme të sigurimit të depozitave, kryerjen e operacioneve të tregut
si dhe ofrimin e likuiditetit emergjent;

•

Rregullimin, licencimin, regjistrimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare
ashtu si specifikohet më tej në këtë ligj apo ndonjë ligj tjetër;

•

Promovimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të sigurta, të qëndrueshme dhe efikase të
pagesave, të kliringut dhe të shlyerjes së letrave me vlerë;

•

Sigurimin e një furnizimi të duhur të kartëmonedhave dhe monedhave në Kosovë;

•

Mbajtjen dhe menaxhimin e rezervave ndërkombëtare;

•

Mbledhjen dhe publikimin e statistikave;

•

Kontribuon në arritjen dhe mbajtjen e stabilitetit të çmimeve vendore;
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•

Informimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Qeverisë dhe publikut të gjerë rreth
politikave, detyrave dhe operacioneve të saj ashtu siç përcaktohet më tej me këtë ligj;

•

Veprimin si bankier, këshilltar financiar dhe agjent fiskal për Qeverinë dhe cdo organ
publik dhe organizatë publike të Kosovës;

•

Bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në këshillat dhe organizatat ndërkombëtare
përkitazi me çështje brenda fushës së saj të kompetencave dhe

•

Realizimin e çdo aktiviteti ndihmës që rrjedh nga ushtrimi i detyrave të saj sipas këtij
ligji apo ndonjë ligji tjetër (BQK(b), 2014).

2.5 Bankat komerciale në Kosovë

Sistemi bankar në Kosovë kryesisht karakterizohet nga veprimtaria e bankave të huaja dhe
shumë pak nga bankat vendore. Nga 10 banka që operojnë në Kosovë, vetëm dy janë me
kapital vendor, kurse të tjerat janë banka apo filiale ndërkombëtare. Banka komerciale më e
madhe në vendin tonë është Raiffasien Bank, e pasur nga ProCredit Bank, NLB Bank si dhe
banka më e madhe vendore Banka Ekonomike.

2.5.1 Raiffasien Bank
Në Kosovë operon si degë e Raiffasien Bank Internacional AG- “RBI”. RBI në Kosovë erdhi
në vitin 2002, duke blerë pjesën më të madhe të aksioneve të Bankës Amerikane në Kosovë.
Në vitin 2003 banka u riemërua në Raiffasien Bank Kosova.
Banka Raiffasien ofron një gamë të gjerë të shërbimeve dhe produkteve bankare për të gjithë
klientët: individët, ndërmarrjet e vogla, të mesme dhe korporatave. Që nga fillimi i punës së
saj në Kosovë, Raiffasien Bank është shumë e suksesshme duke përkrahur zhvillimin e të
gjitha segmenteve me produkte të ndryshme, duke përfshirë kreditë dhe depozitat.
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Sipas bilancit të gjendjes të datës 30 shtator 2017, asetet e përgjithshme të Raiffasien Bank
në Kosovë ishin 887 milionë Euro, depozitat e klientëve 733 milionë Euro ndërsa portofoli i
kredive ishte 515 milionë Euro. Raiffasien Bank ka një kapital prej 63 milionë Euro.
(Raiffeisen Bank, 2018)

2.5.2 ProCredit Bank

ProCredit Bank është bankë komerciale e orientuar drejt zhvillimit, e cila ofron shërbime
cilësore për bizneset e vogla dhe të mesme si dhe për klientët privat që dëshirojnë të kursejnë.
Pro Credit Bank ndryshe njihet edhe si banka e parë në Kosovën e pasluftës e themeluar në
vitin 2000, ProCredit Bank është pasardhëse e MicroEnterprise Bank e cila operoi deri në
vjeshtën e vitit 2003, ku institucioni u riemërua ProCredit Bank. ProCredit Bank si kompani
prind ka ProCredit Holding e cila zotëron 100% të aksioneve të bankës.
Sipas bilancit të gjendjes të datës 31 dhjetor 2017, asetet e përgjithshme të ProCredit Bank
ishin 798 milionë Euro, kurse depozitat 703 milionë Euro. Gjithsej ekuiteti i aksionarëve të
ProCredit Bank është 95 milionë Euro. (ProCredit Bank, 2018)

2.5.3 Banka Ekonomike

Banka Ekonomike është një ndër bankat e para vendore e cila filloj të operoj nga qershori i
vitit 2001. Banka Ekonomike ka një rritje graduale dhe është e shpërndarë në gjithë territorin
e Kosovës. Po ashtu është bankë me 100% kapital vendor.
Bazuar në bilancin e gjendjes të 31 dhjetor 2017, asetet e përgjithshme të Bankës Ekonomike
janë 239 milionë Euro, kurse depozitat 213 milionë Euro (Banka Ekonomike, 2018).
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Paraqitja grafike e pasurive, detyrimeve dhe ekuitetit të bankave komerciale në Kosovë;
ProCredit Bank, Raiffeisen Bank, Teb, Nlb, Banka Ekonomike, BpB.
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Figura 1. Paraqitja grafike e pasurive të bankave të lartshënuara (€)
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Figura 2 Paraqitja grafike e detyrimeve të bankave të lartshënuara (€)

12

GJITHSEJ EKUITETI I AKSIONARËVE
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Figura 3 Paraqitja grafike e ekuitetit të aksionarëve nga bankat e lartshënuara (€)

2.6 Sistemi i pagesave
Siguria, qëndrueshmëria dhe efikasiteti i sistemeve të pagesave janë elemente parësore për
funksionimin e rregullt të sistemit financiar. Sistemet e pagesave janë kanalet nëpërmjet të
cilave bëhet transferimi i fondeve ndërmjet bankave, si dhe janë një nga rrugët kryesore
nëpërmjet të cilave krizat financiare mund të transmetohen në sistemet dhe tregjet kombëtare
dhe ato ndërkombëtare. Sistemet e pagesave, të sigurta dhe të qëndrueshme, janë kërkesat
kryesore për nxitjen dhe ruajtjen e stabilitetit financiar.
Duke marrë parasysh se sistemet e pagesave fuqishëm ndikojnë në shpejtësinë e lëvizjes së
fondeve në ekonomi, shpenzimet e përgjithshme dhe likuiditetin e pjesëmarrësve, dhe se ato
shërbejnë si një kanal transmetimi i politikës monetare, bëhet fare e qartë arsyeja e interesimit
të Bankës Qendrore për sigurimin e funksionimit efikas të saj. (BQK(c), 2018)

2.6.1 Platformat digjitale të pagesave dhe zëvendësimi i parasë së gatshme

Reduktimi i përdorimit të parasë së gatshme mund të bëhet përmes promovimit të shërbimeve
elektronike bankare me theks të veçantë në kryerjen e transfereve përmes llogaris bankare në
internet e njohur si online banking si dhe përmes përdorimit të kartelës bankare të njohur si
debit kartelë për transaksionet e përditshme. Kalimi në transaksione bankare nga transaksione
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me kesh sjell edhe të mira tjera për qytetarët e vendit duke përfshirë lehtësinë e
transaksioneve, sigurinë e parasë së kursyer, menaxhim më të lehtë të buxhetit si dhe
shmangien nga mashtrimet me para të falsifikuar. (Kazan, Damsgaard, 2016)

2.6.2 Kartelat e debitit/ kreditit dhe kartelat pa kontakt për pagesa të shpejta
Sot, kartelat e debitit dhe te kreditit me përdorimin me te madh global janë kartelat e markave
MasterCard dhe Visa. Fjala e fundit e teknologjisë në botë e kartelave janë kartelat pa kontakt
për pagesa të shpejta të cilat së fundi kanë revolucionarizuar përdorimin e këtyre kartelave
për pagesa elektronike. Në BE kartelat pa kontakt kanë një përdorim shumë të gjerë dhe sot
kjo mënyrë pagese konsiderohet si shprehi normale dhe nuk përbën novacion. Gjate vitit
2015 në Francë kartelat pa kontakt të markës Visa janë dyfishuar në numër 40 milion, prej
20 milion kartelash aktive gjatë vitit 2014. Ndërkohe që tregu i Britanisë së Madhe përbën
tregun më të madh të pagesave me kartela pa kontakt në Evropë me një numër kartelash
aktive prej 106.9 milion në vitin 2015 (Jung, 2013).
2.6.3 Pagesat përmes telefonit mobil “smart phone”
Përdorimi i telefonave mobile si mjet pagese për blerjen e produkteve dhe shërbimeve paraqet
një tjetër ndryshim të modelit të sistemit të pagesave drejt pagesave digjitale. Ky ri-orientim
nxitet kryesisht nga kërkesa dhe nevoja e konsumatorëve për të bërë pagesa përmes sistemit
elektronike të integruara në telefonat mobile të quajtur “mobile banking”. Shumica e bankave
që ofrojnë këtë shërbim, përdorin interactive voice response(IVR), megjithatë në telefon
mund të ju përgjigjet edhe një operator nga call center-i i bankës. Për të garantuar sigurinë,
ju identifikoheni në fillim nëpërmjet një fjalëkalimi numerik ose verbal, ose nëpërmjet disa
pyetjeve sigurie, të bëra drejtpërdrejt nga një operator. Me përjashtim të tërheqjes së parave
dhe depozitave, ai ofron pothuajse të gjitha veçoritë e një ATM: informacion mbi gjendjen e
llogarisë dhe listën e transaksioneve të fundit, pagesa të faturave elektronike, transferimin e
fondeve etj.
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Sipas studimit të VISA EUROPE mbi pagesat digjitale të publikuara në tetor të vitit 2016
numri i qytetarëve evropian që përdorin telefonin mobil për të bërë pagesa është trefishuar
gjatë vitit 2015 krahasuar me vitin 2014 (54% me 18%) (Jung, 2013).

2.7 e-Banking

Koncepti i bankimit elektronik ka evoluar me zhvillimin e World Wide Web(WWW). Gjatë
viteve 80-ta programuesit që punonin në bazën e të dhënave bankare ju lindi ideja për
zhvillimin e transaksioneve bankare përmes internetit. Zanafilla e kësaj ideje erdhi si arsye
që shumë kompani kishin filluar konceptin e shopping-ut online. Shoppingu online promovoi
përdorimin e kartelave të kreditit përmes internetit.
Diku në vitet 1980-ta, organizatat bankare dhe financiare në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara
filluan të bëjnë kërkime dhe eksperimente programimi mbi konceptin e “home banking”.
Fillimisht në vitet e 80-ta kur kompjuteri dhe interneti ishin në fazat e para të zhvillimit,
“home banking” asocoi me përdorimin e “fax machine” dhe telefonit (Gunderson, 2013).
Në vitin 1983, “Nottingham Boulding Society” filloj shërbimin e parë të bankimit elektronik
në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo strukturë nuk ishte shumë e zhvilluar dhe kufizonte numrin e
transaksioneve

dhe

funksioneve

që

klientët

mund

të

ekzekutonin.

Shërbimi i parë elektronik bankar në Shtetet e Bashkuara u prezantuan në tetor 1994. Ky
shërbim u zhvillua nga Stanford Federal Credit Union, i cili ishte institucion financiar.
Rritja e konkurrencës, ndryshimi i mjediseve biznesore, globalizimi dhe avancimi i
teknologjisë së komunikimit dhe informacionit janë faktorët kryesorë që kanë detyruar
shërbimet bankare dhe financiare të pësojnë ndryshime. Kërkesat për shërbime financiare po
ndryshojnë me shpejtësi dhe sjellja e klientëve në lidhje me këto ndryshime po përshtatet me
po atë shpejtësi. Shërbimet bankare online janë e ardhmja e sistemit global bankar, ato ofrojnë
përfitime të mëdha për klientët në aspektin e lehtësisë dhe kostos së transaksioneve. Po ashtu
paraqiten sfida të reja për autoritetet e vendit në rregullimin dhe mbikëqyrjen e sistemit
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financiar dhe në hartimin dhe zbatimin e politikës makroekonomike. Sfidat kryesore me të
cilat ballafaqohen bankat që ofrojnë shërbimet online janë siguria dhe mungesa e njohurive
nga ana e klientit (Morgan, 2013).

2.7.1 Komponentët e e-Banking
Sistemet e e-banking dallojnë nga konfigurimi i tyre varësisht nga një numër i faktorëve.
Institucionet financiare zgjedhin sistemet e tyre e-banking në bazë të katër faktorëve:
•

Objektivat strategjike të e-banking

•

Sfera, masa dhe kompleksiteti i pajisjeve, sistemeve

•

Ekspertiza teknologjike

•

Kërkesat e sigurisë dhe ato të kontrollit të brendshëm

Sistemet e-banking mbështeten nga një numër i komponentëve ose proceseve në të cilat
kalon shërbimi e-banking:
•

Dizajni dhe udhëheqja e Web faqes,

•

Konfigurimi dhe menaxhimi i firewall-it

•

Sistemi i detektimit të ndërhyrjeve

•

Administrimi i rrjetës

•

Menaxhimi i sigurisë

•

Serveri i bankimit në internet

•

Aplikacionet e e-bussines

•

Serverët e brendshëm të rrjetës

•

Sistemet kryesore përpunuese

•

Përkrahja e programimit

•

Sistemet e përkrahjes së automatizuar në marrjen e vendimeve.

Shërbimet që ofrohen në rrugë elektronike nga bankat:
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•

Informacion: produkte financiare, bursa, kursi i këmbimit

•

Kontrolli i bilancit: gjendja e llogarisë, gjendja e kartelave të debitit/kreditit, gjendja
e ceceve personale

•

Transfertat e fondeve: transferta, shlyerja e kredisë, debitimet direkte, pagesat me
karta

•

Kredi: limitimi i kredisë, aplikimi, miratimi i kredisë, transferimi i kredisë,

•

Të tjera: këshillimi financiar, raporti i incidenteve, administrimi i financave
personale, produkte të tjera financiare (Beqiri, 2016).

2.7.2 Përfitimet që sjell e-Banking

E-banking përmbush shumë funksione në marrëdhënien në mes bankës dhe klientelës së saj.
Përveç prezantimit dhe njohjes së institucionit bankar, iniciativave dhe produkteve, ky lloj
shërbimi ofron edhe përfitime tjera si:
•

Komoditet: ndryshe nga sportelet bankare, faqet e internetit të bankave janë të hapura
24/7

•

Kudo ndodhje: pa marrë parasysh ku ndodheni ju mund të keni qasje online në
llogarinë tuaj bankare dhe të kryeni transaksione bankare

•

Shpejtësi të transaksioneve: transaksionet online kryhen më shpejtë në krahasim me
automatet ATM

•

Efikasitet: mund të kryeni transaksione bankare duke përfshirë depozitat, fondet e
pensionit, letrat me vlerë etj

•

Një tjetër përparësi e e-Banking është kontrolli dhe pakësimi i kostove. Mijëra klientë
mund ta përdorin këtë shërbim njëkohësisht, pa ndihmën e arkëtarëve apo nëpunësve
të bankës. Në këtë mënyrë, reduktohet puna administrative, gjë e cila sjell një rritje të
ndjeshme të marzhit të fitimit të bankës dhe ulje të tarifave që bankat u aplikojnë
klientëve të tyre (Dodge, 2013).

Një shërbim i tillë ka një rëndësi të veçantë për personat me aftësi të kufizuara, të cilët mund
të futen vetë në llogaritë e tyre bankare online dhe të kryejnë transaksionet e dëshiruara
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drejtpërdrejt nga shtëpia e tyre, pa qenë e nevojshme të shkojnë fizikisht në bankë apo të
ngarkojnë një person të tretë për të administruar financat personale. Sporteli online nuk është
thjesht një shërbim më shumë apo kursim kohe, për këtë kategori personash. Ai u garanton
atyre diqka shumë më të rëndësishme për ta, pasi u jep emancipim dhe u rikthen dinjitetin,
duke i lejuar të veprojnë në mënyrë autonome dhe të ruajnë konfidencialitetin e tyre.

2.7.3 Të metat e e-Banking

Edhe pse e-banking ofron më shumë komoditet, shpejtësi dhe efikasitet, adoptimi dhe
përdorimi i tij për sa i përket bankave, sjell për to kosto të konsiderueshme. Kostot më të
mëdha lidhen me investimin në teknologji. Në këto kosto përfshihen blerja dhe instalimi i
pajisjeve dhe sistemeve hardware dhe software, riorganizimi i strukturës së brendshme,
punësimi i personelit, siguria dhe integrimi me sistemin e brendshëm informativ. Teknologjia
ecën me hapa shumë të shpejtë e për të ndjekur ritmin e saj, si dhe për të ruajtur e përmirësuar
cilësinë e dhënies së shërbimeve, ka nevojë për përditësime të vazhdueshme të teknologjisë.
Gjithashtu, duhen marrë parasysh kostot për mirëmbajtjen e sistemeve, për riparimin e
defekteve të mundshme, për asistencë teknike dhe për lidhjen me internetin.
Disa nga të metat e e-banking janë:
•

fillimi i shërbimit mund të ju merr pak kohë. Për tu regjistruar në programin online të
bankës, mund t’ju duhet të paraqiteni personalisht në bankë, të plotësoni një formular
e

të

prisni

deri

sa

t’ju

caktohet

emri

i

përdoruesit(username)

dhe

fjalëkalimi(password).
•

Problemet teknike: nëse për probleme të ndryshme nuk arrini të realizoni lidhjen me
internetin, ju nuk mund të hyni në llogarinë tuaj online e të kryeni shërbimet për të
cilat keni nevojë.

•

Mungesë bashkëveprimi personal: me zgjedhjen e shërbimit e-banking, ju nuk keni
kontakt personal me punonjësit e bankës dhe nuk keni këshillat e tyre për të
administruar financat tuaja.
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•

Nuk mund të depozitoni apo tërhiqni para: nëpërmjet e-banking ju nuk mund të
depozitoni para cash apo cece në llogarinë tuaj (Beqiri, 2016).

2.7.4 Siguria e e-Banking

Vështirësia më e madhe për shumë njerëz qëndron në të mësuarit e të paturit besim tek
shërbimet online. Për këtë arsye është e nevojshme të dimë se sa janë të sigurta shërbimet
bankare online apo transaksionet që kryhen nëpërmjet internetit. Me fjalë të tjera, është e
nevojshme të analizohet se sa të sigurta do të jenë paratë tona, po të administrohen në këtë
mënyrë.
Ndonjëherë, përdorimi i shërbimeve bankare nëpërmjet internetit mund të sjellë edhe
rrezikun e penetrimit nëpërmjet rrjetit në mënyra të ndryshme, si për shembull duke
përvetësuar kodin sekret të hyrjes(password), duke përvetësuar komunikimet me e-mail,
duke kryer shërbime bankare në emër të të tjerëve etj.
Në mbrojtje të klientit nga kriminaliteti elektronik, bankat që ofrojnë e-banking përdorin
sisteme të përparuara sigurie, të cilat kodojnë të gjithë informacionin që qarkullon mes
bankës dhe klientit. Në këtë mënyrë, me anë të procedurave të ndryshme të kriptografisë,
bankat i garantojnë klientëve të tyre sigurinë, integritetin dhe disponueshmërinë e produkteve
dhe shërbimeve bankare që ato ofrojnë (Ellinger, Lomnicka, Hooley, 2011).

2.7.5 Sfidat e e-Banking
Bazuar në praktikat më të mira nga vendet e zhvilluara, “United Nations Conference on Trade
and Development”(UNCTAD), ka identifikuar katër sfida që vendet në zhvillim duhet ti
kapërcejnë për të arritur avantazhet që e-Banking mund të ofrojë;
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•

Aftësia për të adoptuar teknologjinë globale: nevojitet një nivel adekuat i
infrastrukturës dhe ngritjes së kapaciteteve njerëzore përpara se vendet në zhvillim të
miratojnë teknologjinë globale

•

Aftësia për të forcuar mbështetjen publike për financimin elektronik: historikisht,
shumica e iniciativave të financimit elektronik në vendet në zhvillim, kanë qenë
rezultat i përpjekjeve bashkëpunuese në mes sektorit privat dhe atij publik

•

Aftësia për të krijuar një nivel të domosdoshëm të kornizave rregullatore dhe
institucionale:

mungesa e kornizave rregullatore, standardet e sigurisë dhe

privatësisë, barrierat e larta tregtare pengojnë përparimin e zbatimit të iniciativave
bankare në një shkallë më të gjerë në shumë vende në zhvillim;
•

Aftësia për të integruar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme drejt e-Banking:
disponueshmëria dhe qasja në të dhëna dhe informacione bankare është e nevojshme
për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të fillojnë inicimin e e-Banking.

Shpërndarja mesatare e e-Banking për vendet në zhvillim deri në fund të vitit 1990, ishte
përafërsisht 5% (World Bank Survey, 2001).
•

Në Brazil numri i përdoruesve të e-Banking arriti në 8 milionë në vitin 2000

•

Në Meksikë, numri i përdoruesve të e-Banking arriti në 1.5 milionë në vitin 2000

•

Në Indi, mbi 50 banka ofrojnë shërbime bankare online (Journal of Humanities And
Social Science, 2013).
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Rritja e konkurrencës, ndryshimi i mjediseve biznesore, globalizimi dhe avancimi i
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit janë faktorët kryesorë që kanë detyruar
shërbimet bankare dhe financiare të ndryshojnë. Kërkesa për shërbime financiare po
ndryshon me shpejtësi dhe sjellja e konsumatorëve në lidhje me këto shërbime po përshtatet
me atë shpejtësi. Shërbimet bankare online janë vala e së ardhmes, ato sigurojnë përfitime të
mëdha për klientët në aspektin e lehtësisë dhe kostos së transaksioneve. Gjithashtu paraqiten
sfida të reja për autoritetet e vendit në rregullimin dhe mbikëqyrjen e sistemit financiar dhe
në hartimin dhe zbatimin e politikës makroekonomike.
Sfidat kryesore me të cilat përballen bankat të cilat ofrojnë shërbimet e tyre online janë
ndryshueshmëria e sigurisë, mungesa e njohurive nga ana e klientit, dështimi i tranzicionit
bankar. Pas luftës së fundit, Kosova ka trashëguar një ekonomi të rrënuar, andaj qëllimi
parësor hulumtues i punimit është që duke analizuar sistemin e pagesave në Kosovë, me theks
të veqant e-Banking të nxjerrim një konstatim për sfidat e përdorimit të e-banking nga ana e
klientëve. Një nga objektivat e këtij hulumtimi është të diskutohen përparësitë dhe problemet
e ndërrimeve teknologjike në sistemin bankar në Kosovë.
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4 METODOLOGJIA
Në këtë kapitull paraqitet qasja hulumtuese, strategjia hulumtuese dhe procesimi i të dhënave
nga mbledhja e të dhënave, prezantimi dhe analiza e tyre, me qëllim të nxjerrjes së
konstatimit përfundimtar të këtij hulumtimi.
Bazuar në pyetjen hulumtuese dhe rezultatin e pritur, janë zgjedhur të përdoren disa metoda
hulumtuese. Prej metodave të përdorura veçohen Swot Analiza, e cila është realizuar për
sintetizimin dhe konkretizimin e rezultateve, si dhe mbledhja e të dhënave primare, e cila
është bërë përmes anketës me anë të pyetësorit të realizuar në periudhën Shkurt-Mars 2018,
ku në popullatë të hulumtimit janë përfshirë respondent nga të gjitha rajonet e Kosovës.
Swot analiza është zgjedhur për të përshkruar më mirë dhe më qartë potencialet që
karakterizojnë mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm të një sistemi bankar online. Swot
analiza është një mjet thelbësore i cili përdoret për të vlerësuar planin strategjik të një
kompanie duke analizuar pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet, për arritjen e një
qëllimi të caktuar. Në këtë mënyrë, analiza jep një ide të qartë dhe të plotë rreth mjedisit të
brendshëm dhe të jashtëm që e karakterizojnë entitetin.
Ndërsa, mbledhja e të dhënave primare është realizuar përmes pyetësorit, në të cilën janë
përfshirë respondent të moshave të ndryshme, të dy gjinive. Pyetja hulumtuese se sa janë të
gatshëm shoqëria të kalojnë nga shërbimet tradicionale në shërbimet moderne”e-banking”,
përmban në vete dy nënpytje, për cilat lloje të shërbimeve/pagesave përdoret e-banking dhe
a vizitohet ende banka apo ndonjë filiale e saj? Në bazë të rezultateve të arritura nga pyetësori
mund të themi se shërbimi që më së shumti kryhet përmes e-banking është monitorimi i
gjendjes së llogarisë ndërsa pagesat tjera kryhen në mënyrë tradicionale duke vizituar bankën
përkatëse. Ky është një indikator i rëndësishëm i cili e rithekson pozicionimin e shoqërisë në
Kosovë sa i përket kalimit nga shërbimet tradicionale në shërbimet moderne “e-banking”.
Me fjalë të tjera, mund të themi se edhe pse shoqëria kosovare është më konservative sa i
përket kësaj teme, rruga drejt digjitalizimit të shërbimeve bankare është e pashmangshme.
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5 REZULTATET
Në këtë kapitull diskutohen rezultatet e fituara nga pyetësori për pyetjet konkrete. Gjithashtu,
paraqiten shërbimet kryesore që ofrohen nga bankat përmes e-banking.

Figura 4. Gjinia

Siç mund të shihet nga rezultatet e pyetjes së parë, përdoruesit e e-banking janë të dy gjinitë
dhe kanë një dallim të vogël në përqindje, meshkuj 54% ndërsa femra 46%.
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Figura 5. Përqindja e moshës

Mosha që ka qasje në e-banking janë gjeneratat më të reja. Mosha prej 18-24 vjet kanë
përqindje 33%, mosha prej 25-31 vjet kanë 23%, mosha prej 32-38 kanë 21% dhe mosha më
e madhe se 49 kanë përqindje 26%.
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40

97%

35
30
25
20
15
10
5

3%

0
Po

Jo

Figura 6. Përqindja e posedimit të llogarive bankare nga respondentët
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Respondentëve që posedojnë llogari bankare kanë përqindje 97%. Ky është një indikator i
cili tregon se jemi në hap me shtetet e tjera për nga posedimi i llogarisë bankare.

A e përdorni debit-kredit kartelën për pagesa?
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Figura 7. Përqindja e përdorimit të debit-kredit kartelës

Nga përgjigjet e respondentëve 71% e përdorin debit-kredit kartelën për pagesa, ndërsa
29% nuk e përdorin.
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Figura 8. Përqindja e përdorimit të e-banking

Edhe pse 97% e respondentëve kanë llogari bankare, vetëm 60% e tyre kanë qasje në ebanking ndërsa 40% nuk kanë qasje.

Sa jeni të informuar lidhur me e-Banking?
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Figura 9. Përqindja e informimit lidhur me e-banking
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Respondentët e përgjigjur në këtë pyetje na japin një pasqyrë rreth njohurive të e-banking
që në total si të informuar dhe mesatarisht të informuar janë 86%.

Cila është arsyja që keni vendosur të përdorni eBanking?
16

39%

14

12

33%
28%

10
8
6
4
2
0
Me kursy kohe

Qasja 24 ore

Tjeter

Figura 10. Arsyeja e përdorimit të e-banking

Arsyet e përdorimit të e-banking janë 28% kursimi i kohës, 39% qasje 24 orë dhe 33%
tjetër.

27

Sa shpesh e përdorni internet/mobile banking?
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Figura 11. Shpeshtësia e përdorimit të internet/mobile banking

Shpeshtësia e përdorimit të internet/mobile banking është 28% ditore, 34% javore dhe 38%
mujore.
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Figura 12. Përqindja e përdorimit të telefonit mobil për e-banking
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Qasje në e-banking përmes telefonit mobil kanë 60%, ndërsa 40% nuk e përdorin telefonin
mobil për shërbime bankare

Për cilat lloje të shërbimeve / pagesave e
përdorni e-Banking?
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Figura 13. Llojet e shërbimeve/pagesave përmes e-banking
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Figura 14. Përqindja e vizitës së bankës
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Edhe pse shumica e respondentëve kanë qasje në e-banking përmes telefonit mobil, 79% e
tyre ende e vizitojnë bankën e tyre, ndërsa vetëm 21% nuk e vizitojnë më.

Sa jeni të kënaqur me shërbimet e-Banking?
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Figura 15. Përqindja e kënaqshmërisë lidhur me shërbimet e-banking

Respondentëve që kanë qasje në e-banking janë të kënaqur me shërbimet e tyre 50%, 47%
janë neutral dhe 3% janë të pakënaqur.
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A mendoni se është i sigurt shërbimi e-Banking?
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Figura 16. Përqindja e sigurisë së shërbimeve e-banking

Një nga përgjigjet që mund të konstatojmë që ka peshën më të madhe në pyetësor është tek
siguria që ofron e-banking, ku 77% e respondentëve mendojnë se shërbimi e-banking është
i sigurt ndërsa 23% mendojnë që nuk është i sigurt.
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5.1 SWOT analiza

Pikat e forta

Pikat e dobëta

Transaksione të shpejta dhe efikase

Të varur nga teknologjia informative dhe

Kosto e ulët e transaksionit

interneti

Pa barriera gjeografike

Targetimi selektiv
Mungesa e sigurisë së të dhëave

Mundësitë

Rreziqet

Qasje në llogari bankare 24/7

Hakimi i password-it

Sigurimi i informatave

Virusi Trayan

Mundësitë e bashkëpunimit me entitete të
reja
Figura 17. Swot analiza për entitetin bankar

Fuqitë- me avancimin e teknologjisë së informacionit, bankat të cilat ofrojnë shërbimet e
tyre online kanë fituar avantazh konkurrues në treg. Duke ofruar shërbimet e tyre financiare
nëpërmjet platformave të internetit, pa asnjë kufizim gjeografik këto banka janë në gjendje
të ofrojnë transaksione më të shpejta dhe efikase. Për më tepër, pasi klientët nuk kanë nevojë
të takohen me punonjësit e bankave, ata janë në gjendje të mbulojnë një segment më të gjerë
të konsumatorëve. Në krahasim me bankat tradicionale, bankat të cilat ofrojnë shërbimet e
tyre online reduktojnë kostot e tyre.
Dobesitë- nëse për probleme të ndryshme nuk arrini të konektoheni me internetin, qasja
online në llogarinë bankare për të kryer shërbimet për të cilat keni nevojë, nuk mund të
realizohet. Po ashtu targetimi i konsumatorëve është shumë specifik. Shumica e klientëve që
përfitojnë nga bankat që ofrojnë shërbimet e tyre online janë në pjesën më të madhe të
njerëzve me një nivel të lartë arsimor dhe janë në hap me kohën me teknologjinë informative.
Tek shumica e klientëve, çështja kryesore është siguria e të dhënave personale. Në mbrojtje
të klientit nga kriminaliteti elektronik, bankat që ofrojnë e-banking duhet të investojnë në

32

sisteme të përparuara të sigurisë, të cilat kodojnë të gjithë informacionin që qarkullon mes
bankës dhe klientit.
Mundesitë- e-banking i referohet sistemeve që u mundësojnë klientëve të bankës të kenë
qasje në llogaritë e tyre bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Po ashtu, sigurimi i informatave
të përgjithshme në lidhje me shërbimet dhe produktet që ofron banka, pa qenë nevoja të
vizitohet dega bankare. Rritet mundësia e bashkëpunimit ndërmjet bizneseve që ofrojnë
shopping-un online si dhe bankave që ofrojnë shërbimet e tyre bankare online.
Rreziqet- zbulimi i informacioneve të rëndësishme që duhet të mbeten konfidenciale nga
persona të paautorizuar ose që keqpërdorin autoritetin e tyre mund të shkaktojnë humbje të
konsiderueshme për institucionet financiare. Po ashtu, shumë probleme në lidhje me sigurinë
e transaksioneve janë rezultat i të dhënave të pambrojtura që kryhen mes klientit dhe serverit.
Hakimi i password-it është procesi i rikthimit të fjalëkalimeve nga të dhënat që janë ruajtur
ose transmetuar në një sistem kompjuterik. Software trojan konsiderohet të jetë virusi më i
dëmshëm në aspektin e bankimit elektronik për shkak të aftësisë për tu lidhur dhe për të
dërguar fshehtas informacione konfidenciale. Mundësia e zbulimit e këtij lloj virusi është
shumë e vogël.
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6 PËRFUNDIME DHE DISKUTIME

Në këtë kapitull janë përmbledhur pikat kryesore nga i gjithë punimi për të shpjeguar më
mirë pytjen hulumtuese.
Zhvillimi i hovshëm i teknologjisë ka transformuar sistemin e pagesave bankare duke ofruar
mundësi të mëdha në qasje dhe pagesa bankare. Gjatë viteve të fundit kemi një ekspansion
të sistemit bankar nga ai klasikë, në sistemin bankar bashkëkohor të cilin edhe e kemi trajtuar
më hollësisht gjatë prezantimit të këtij punimi.
Rritja e konkurrencës, ndryshimi i mjediseve biznesore, globalizimi dhe avancimi i
teknologjisë së komunikimit dhe informacionit janë faktorët kryesorë që kanë detyruar
shërbimet bankare dhe financiare të pësojnë ndryshime. Kërkesat për shërbime financiare po
ndryshojnë me shpejtësi dhe sjellja e klientëve në lidhje me këto ndryshime po përshtatet me
po atë shpejtësi. Shërbimet bankare online janë e ardhmja e sistemit global bankar, ato ofrojnë
përfitime të mëdha për klientët në aspektin e lehtësisë dhe kostos së transaksioneve.
Siguria, qëndrueshmëria dhe efikasiteti i sistemeve të pagesave janë elemente parësore për
funksionimin e rregullt të sistemit financiar. Sistemet e pagesave janë kanalet nëpërmjet të
cilave bëhet transferimi i fondeve ndërmjet bankave, si dhe janë një nga rrugët kryesore
nëpërmjet të cilave krizat financiare mund të transmetohen në sistemet dhe tregjet kombëtare
dhe ato ndërkombëtare. Sistemet e pagesave, të sigurta dhe të qëndrueshme, janë kërkesat
kryesore për nxitjen dhe ruajtjen e stabilitetit financiar.
Reduktimi i përdorimit të parasë së gatshme mund të bëhet përmes promovimit të shërbimeve
elektronike bankare me theks të veçantë në kryerjen e transfereve përmes llogarisë bankare
në internet e njohur si online banking si dhe përmes përdorimit të kartelës bankare të njohur
si debit kartelë për transaksionet e përditshme. Kalimi në transaksione bankare nga
transaksionet me kesh sjell edhe të mira të tjera për qytetarët e vendit duke përfshirë lehtësinë
e transaksioneve, sigurinë e parasë së kursyer, menaxhim më të lehtë të buxhetit si dhe
shmangien nga mashtrimet me para të falsifikuara.
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Në vitin 1983, “Nottingham Boulding Society” filloj shërbimin e parë të bankimit elektronik
në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo strukturë nuk ishte shumë e zhvilluar dhe kufizonte numrin e
transaksioneve

dhe

funksioneve

që

klientët

mund

të

ekzekutonin.

Shërbimi i parë elektronik bankar në Shtetet e Bashkuara u prezantuan në tetor 1994. Ky
shërbim u zhvillua nga Stanford Federal Credit Union, i cili ishte institucion financiar.
E banking përmbush shumë funksione në marrëdhënien në mes bankës dhe klientelës së saj.
Përveç prezantimit dhe njohjes së institucionit bankar, iniciativave dhe produkteve, ky lloj
shërbimi ofron edhe përfitime tjera si:
•

Komoditet: ndryshe nga sportelet bankare, faqet e internetit të bankave janë të hapura
24/7

•

Kudo ndodhje: pa marrë parasysh ku ndodheni ju mund të keni qasje online në
llogarinë tuaj bankare dhe të kryeni transaksione bankare.

•

Shpejtësi të transaksioneve: transaksionet online kryhen më shpejtë në krahasim me
automatet ATM.

•

Efikasitet: mund të kryeni transaksione bankare duke përfshirë depozitat, fondet e
pensionit, letrat me vlerë etj.

Një tjetër përparësi e e-banking është edhe kontrolli dhe pakësimi i kostove. Mijëra klientë
mund ta përdorin këtë shërbim njëkohësisht, pa ndihmën e arkëtarëve apo nëpunësve të
bankës. Në këtë mënyrë, reduktohet puna administrative, gjë e cila sjell një rritje të ndjeshme
të marzhit të fitimit të bankës dhe ulje të tarifave që bankat u aplikojnë klientëve të tyre.
Rreziqet- zbulimi i informacioneve të rëndësishme që duhet të mbeten konfidenciale nga
persona të paautorizuar ose që keqpërdorin autoritetin e tyre mund të shkaktojnë humbje të
konsiderueshme për institucionet financiare. Po ashtu, shumë probleme në lidhje me sigurinë
e transaksioneve janë rezultat i të dhënave të pambrojtura që kryhen mes klientit dhe serverit.
Hakimi i password-it është procesi i rikthimit të fjalëkalimeve(password-it) nga të dhënat që
janë ruajtur ose transmetuar në një sistem kompjuterik. Software trojan konsiderohet të jetë
virusi më i dëmshëm në aspektin e bankimit elektronik për shkak të aftësisë për tu lidhur dhe
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për të dërguar fshehtas informacione konfidenciale. Mundësia e zbulimit e këtij lloj virusi
është shumë e vogël.
Pas një fillimi të ngadaltë, mund të themi se aktualisht, e-banking ka hyrë në një fazë
zhvillimi. Ky zhvillim vjen si rezultat i përhapjes së shpejtë të internetit, afirmimit gjithmonë
e më të madhe të produkteve që ai ofron dhe reduktimit të kostove të pajisjeve informatike.
Megjithatë, kur vihet në diskutim e ardhmja e tij, dalin në pah teza dhe mendime të ndryshme.
Kishte nga ata që menduan se ofrimi i një shërbimi të tillë do të pasohej nga zhdukja ose
minimizimi i përdorimit të kanaleve tradicionale për marrjen e shërbimeve bankare, duke
shkuar drejt bankave plotësisht virtuale. Por shumë shpejtë, u pa se një hipotezë e tillë ishte
shumë optimiste dhe se ishte nënvlerësuar roli i kanaleve tradicionale. E-banking ka sjellë
padyshim një evolucion në sistemin bankar, pasi ka bërë të mundur “krijimin” e një filiali
banke në shtëpinë e gjithsecilit dhe është i destinuar të zhvillohet më tej. Megjithatë, historia
e viteve të fundit na tregon se shërbimet bankare online, edhe në të ardhmen, do të kenë një
funksion plotësues të atyre tradicionale. Aktualisht, modeli më i preferuar duket të jetë ai
amerikan, i quajtur modeli “clicks and mortar” i cili nxit klientët të përdorin e-banking për
transaksionet bazë, duke i lënë më të lirë punonjësit e bankave për shërbime si, planifikim
apo drejtim financiar.
Me kalimin e kohës dhe me afirmimin e shërbimeve bankare online, ka gjasa që faqet e
internetit të bankave të përdoren po aq sa sportelet dhe ATM-të. Të gjitha këto mënyra, do të
vazhdojnë të jenë pjesë e një modeli shumëkanalësh, si strategji optimale për ti garantuar
klientëve të tyre më shumë fleksibilitet dhe komoditet.
“Për shumë institucione, interneti është një dilemë. Përqafojeni atë dhe përsëri mund ta gjeni
veten duke humbur terren në biznesin tuaj ose më e pakta mund të shikoni fitimet tuaja të
lëkunden. Por, injorimi i tij mund të jetë fatal”. (The Economist)
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8 SHTOJCAT

Pyetësor:

Kolegji UBT
Drejtimi: Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Ky pyetësor ka për qëllim mbledhjen e informatave në lidhje me e-banking; njohuritë lidhur
me e-banking, përdorimin e e-banking nga klientët e bankave, sa janë të kënaqur klientët me
shërbimin e-banking si dhe sigurinë që ofron shërbimi e-banking, të dhënat e të cilit do të na
ndihmojnë të mbledhim informacione në lidhje me realizimin e një projekti hulumtues për eBanking.
Përgjigjet tuaja në këtë pyetësor do të mbesin anonime dhe nuk do të shfrytëzohen për qëllime
tjera, përveç këtij punimi hulumtues.
Pyetjet:
Për pyetjet e mëposhtme vendosni “X” në kuti për numrin që më së miri përfaqëson
përgjigjen tuaj. Pyetësori përfshin gjithsej 13 pyetje të ndryshme për klientët individual të
bankave, dhe këto përgjigje do të japin një pasqyrë rreth përdorimit të e-banking nga klientët
e bankave në Kosovë.

Përgjigjet tuaja në këtë pyetësor do të mbesin anonime dhe nuk do të shfrytëzohen për qëllime
tjera, përveç këtij punimi hulumtues.
1. Gjinia
o Femër
o Mashkull
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2.
o
o
o
o

Mosha
18-24
25-31
32-38
<39

3. A posedoni llogari bankare
o PO
o JO
4. A e përdorni debit- kredit kartelën për pagesa
o PO
o JO
5. A e përdorni e-Banking
o PO
o JO
6.
o
o
o

Sa jeni të informuar lidhur me e-Banking
Jam e/i informuar
Mesatarisht e/i informuar
Nuk jam e/i informuar

7.
o
o
o

Cila është arsyeja që keni vendosur të përdorni e-Banking
Të kursej kohë
Qasje 24 orë
Tjetër

8.
o
o
o

Sa shpesh e përdorni internet/mobile banking
Ditore
Javore
Mujore

9. A e përdor telefonin mobil për e-Banking
o Po
o Jo
10. Për cilat lloje të shërbimeve/pagesave e përdorni e-Banking
o Monitorimin e gjendjes së llogarisë
o Pagesat e shërbimeve komunale
o Pagesa tjera
11. A e vizitoni ende bankën tuaj që kur keni filluar të përdorni e-Banking
o Po
o Jo
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12. Sa jeni të kënaqur me shërbimet e-Banking
o E/I kënaqur
o Neutral
o E/I pakënaqur
13. A mendoni se është i sigurt shërbimi e-Banking
o PO
o JO
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